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The ‘Road’ to Lo­Manthang                   ​SIT Nepal  
 
Occupational transitions are bringing new ways of living into upper Mustang. Urban and 
international migration are altering the educational attainment levels, perspectives and 
demographics of the population. Globalization, modernization and consumerism are leaking into 
a previously inaccessible region. Climate change is a force that is exacerbating the effects of 
other change­agents.  
 
Understanding Change: Religion, Nature and Humanity 
 
Lowa’s are fully aware of the changing skies. The snow has killed their animals and the 
rain has warped their houses. The weather has become unpredictable and it is affecting the 
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livability of the community. The environment of the Lowa’s homeland is deteriorating; some, 
such as Japyang Gyaltsen, would say “We’re running out of luck” (9). There is no simple way to 
explain the changing winds, but Lowa’s understanding of why this is happening falls into three 
primary categories: religion, nature and humanity.  
There is a Buddhist monk named Synapa Lama who is in charge of looking at the 
weather and the mountains in upper Mustang. “He has the power of the weather,” Pema Angyel, 
a 30­year­old ​amchi ​from Tingkhar explained. “Last year he came and saw that the snow was 
empty. He observed that there was very little snow on the mountains. He did a ​puja​ for snow, 
and that is why all of the snow came this year” (3). Though Tibetan Buddhist texts are full of 
teachings on karma and wrathful deities, Lowa’s generally did not choose to explain the 
changing climate through a religious lens, rather, the majority of Lowa’s believe weather 
patterns to be entirely under the jurisdiction of nature. 
Lowa’s have traditionally lived in a relative state of harmony with their natural 
environment. Aanguuk said “There are always small changes. This is natural according to the 
Tibetan calendar. For example, this year it is colder. Some years it is hotter. Some years it is 
windier. It all depends on nature” (5). Many Lowa’s, such as Dikee Dolker, agree;​ ​“The change 
is natural. I heard Chinese people say there would be much snow and cold this year; it was 
predicted on the Chinese calendar,” she said (1). Discussing the ways of nature was a comedic 
topic for some. “How can we know the weather? Who knows the weather?” Mo Lak Pa, an 
85­year­old former nomad and the village elder of Chungjung, said with a chuckle (10). Tsering 
Wangmo, a 52­year­old from Lo­Manthang, said matter­of­factly, “The weather wanted to snow 
here, so it did” (2). The weather is controlled by nature, thus making its tendencies 
unexplainable.  
Other Lowa, however, blame humanity for the changing climate. “The climate is 
changing by the people,” (4) Nima Lama, a 45 ­year­old cook from Lo­Manthang said, and 
elaborated that: 
The growing population is making things warmer. For example, in this room, if 
you don’t burn fire, then you don’t get warm. In this village, only two people 
stayed here in the winter and it got very cold. When there are more people, there 
is more warmth. You see that abandoned village up on that hill? There are no 
people there, it is very cold. But if we all go there, make a fire, bring our animals, 
build a house, then we will destroy the snow and create heat. (4)  
Some who have been educated outside of Mustang have heard of anthropogenic climate change, 
such as Karma Gonpo: “I think the weather is changing because of all of the motor vehicles and 
industry; it is all due to pollution. As other countries develop, they create this pollution which 
changes the weather” (8). In the end, the climate is undoubtedly changing, no matter who’s to 
blame.  
 
Conclusion: Ungeneralizable Generalizations, Among Other Paradoxes  
 
Looking Forward  
 
Dho­Tarap and Lo are in an era of phenomenological acquiescence — anthropogenic 
climate change is a major contributing factor among of variety of encroaching change­agents. 
Due to their geological, geopolitical and geographical similarities, other Himalayan communities 
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may be dealing with similar changes. Dolpo­pa’s and Lowa’s have observed altered weather 
patterns first hand. The shifting ecology is immediately apparent to high­altitude residents. For 
societies relatively reliant on nature, these changes are having significant impacts on everyday 
life. Ironically, industrially produced goods that have contributed significantly to global 
emissions are working to mitigate immediate­term environmental damages. The lure of the 
outside world is drawing some Dolpo­pa’s and Lowa’s away from their homeland permanently, 
following the trend of urbanization which has brought the majority of humans into urban centers 
for the first time in history. For the Dolpo­pa’s, Lowa’s and other Himalayan peoples, the future 
is unpredictable. “We don’t know what is happening, and we don’t know what is going to 
happen” the Lowa Japyang Gyaltsen said. “It is going to be very hard if things keep happening 
this way. People talk about what is happening, but we don’t know why these things are 
happening, then the season passes and we try again” (9). Observable climatic alterations have 
occurred in the past five years, but scientific analysis predicts that conditions are only going to 
get more extreme. “We are scared of the future,” voiced the Lowa Mingur, and this sentiment is 
shared by many (8). The future is uncertain for all of humanity, but the future is an ever­present 
behemoth for the Himalayan world. Resilience is a term tossed around in climate literature, but 
for people such Nima Sangmo from Dho, resistance is not a choice, it’s a necessity: “Everything 
has become very unpredictable. I am always in fear now and not so happy. But we will continue 
to live like before, we can’t prevent what happens” (23). Climate change is going to continue to 
affect the communities of Dolpo, Mustang and other Himalayan regions; only time will tell what 
the outcome of this existential avalanche will be.  
Two tangible examples reify the complex processes at play in the Himalayan region: 
po­cha ​and roads. ​Po­cha, ​as highlighted above, is a significant part of life in Tibetan and 
Himalayan culture and a poignant vignette. The shift from using di butter to Chinese margarine 
exemplifies the acceptance of ease. People may have less di, less time to make di butter or less 
desire to labor over ​po­cha, ​but ultimately the purchase of packaged margarine is easier than the 
raising of di and the churning of their butter. People, especially in Dolpo, have additionally 
adopted blenders — rather than using the traditional method hand churning ​po­cha ​in a wooden 
cylinder, many households have adopted an electric mixing method​. ​The environment has 
become an even more challenging colleague and the effortless nature of global goods makes 
them undeniably attractive.  
Similarly, roads and the goods they carry represent an acceptance of inanimate assistance. 
Many informants stressed the increasing difficulty of living in relative remoteness: feeding 
animals is difficult, enduring cold is difficult, collecting water is difficult and growing food is 
difficult. Roads are perceived as an ameliorator of such difficulties. In comparison to yaks, 
horses and mules, as a few informants pointed out, motor vehicles represent resilience — they 
don’t require food and they never die. Roads are capable of transporting an untold number of 
goods which may relieve an untold number of difficulties. It may simply be human nature to 
desire less suffering. The paradox of course is that motors and the goods they deliver are both the 
cause and the solution to the current predicament we find ourselves in.   
An example of a solution outside the realm of industrial economic production exists in 
Dho­Tarap: greenhouses. Greenhouses represent an adaptation method which lies somewhere 
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between the abstract divide of the global economy and the Dolpo­pa’s economy. The 
greenhouses brought by Action Dolpo employ manufactured materials such as plastic and metal, 
but they also employ the local tradition of agriculture. Weather conditions are increasingly 
unpredictable and the greenhouses provide a degree of environmental stability. While the 
greenhouses have been utilized for much for than food production, the framework of the solution 
is sustainable. For those interested in helping Dolpo­pa’s or Lowa’s, an understanding of the 
Dolpo­pa or Lowa community is a necessity. By utilizing the existing knowledge and skillsets of 
a community, sustainable solutions can be delivered. If the government of Nepal or foreign 
sympathisers want to truly help the Himalayan communities impacted by climate change, then 
understanding the community is a fundamental prerequisite for success. 
 
Government Programs  
 
The republic of Nepal is very young — the country is still in the process of drafting a 
constitution. The government is largely reliant on foreign aid and tourism revenue. Infrastructure 
throughout the country is haphazard and corruption runs rampant. The country is still recovering 
from a civil war that lasted from 1996 to 2006 and the ongoing earthquakes have set the country 
back significantly. The government lacks funds for, as well as understanding of many 
high­altitude Himalayan communities. Programs such as the snow leopard compensation 
program sound great on paper, but seldom succeed on the ground. Sponsored, funded and carried 
out by Western conservationists, many environmental conservation programs in Nepal have 
flopped due to the disconnect between foreign agents and local people (Bauer 2004; Campbell 
2013). A number of government programs exist related to climate change, but the legitimacy of 
these programs is hard to gauge. According to Rishbhdeb Khanal, a District Forest Officer in 
Dolpo, the Nepal Department of Forests runs a small program dedicated to teaching people in 
remote Village Development Committees (VDC) about climate change. Ang Bahadur Lama is 
involved in a disaster risk reduction program, because due to climate change, he explained that 
“Things are going to keep getting worse. It’s a natural disaster” (7). Reports such as “Nepal: 
Strategic Program for Climate Resilience” advocate a USD$60 million aid program help Nepal’s 
climate victims, but others advocate for small, grassroots resilience programs. A complete table 
of government agencies, INGO’s and donors working on issues relating to climate change in 
Nepal is illustrated in Figure 5: 
Figure 5: Agencies Working in Climate Change in Nepal      ​Singh and Smith​ 2009 
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Non­Governmental Organizations  
 
NGO’s and INGO’s play a huge role in Nepal. The country is home to a plethora of 
endangered species, cultural richness and geological immensity, therefore the international 
community has a vested interest in the nation's well­being. The Nepal Climate Change Support 
Program (NCCSP) was starting in 2013 in collaboration with the government of Nepal, foreign 
governments, the United Nations Development Programme (UNDP) and other stakeholders with 
the overall goal of ensuring that “​Nepal's poorest and most vulnerable people are able to adapt 
well to climate change effects.” The primary funders of this program are the European Union, 
UKAID, and the UNDP.  ​Prashanna Pandey, a 30­year­old civil engineer from Kathmandu, is 
Project Manager for NCCSP stationed in Dolpo. Pandey and his team are working on 
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infrastructure, agriculture, development and training projects to help foster climate resilience in 
Dolpo: 
We want to help people cope with the negative impacts of climate change and 
improve the livelihoods of rural people. We can’t stop climate change, so now we 
must try to adapt. Many people are already affected by climate change, such as 
people here in Dolpo, so we want to provide skill enhancement training so that 
people may be able to adapt to these changes. If people can no longer grow crops 
because of climate change, then we must must help them, be it through new 
training, new trade or new goods, the livelihood and money is needed just the 
same. Climate change is a cross cutting issue. Without doing anything directly 
relating to the climate, we are still supporting climate change adaption. This is 
like a painkiller to the people who are already suffering from climate change. 
Mitigation takes a lot of time, but adaptation has immediate impacts.  
There are a great number of NGO’s and INGO’s involved in the climate change realm, all with 
different funders, goals, ideology and methods. The scope and effectiveness of each organization 
will also vary greatly and is yet to be understood.   
 
Suggestions for Further Research  
 
Only two communities are documented in this study. While many similarities exist 
between the experience of climate change in both regions, the experience also differs in many 
respects. Therefore it is of vital importance that further research be conducted throughout 
Himalayan communities, both in and out of Nepal. In order to understand the current impact as 
well as future adaptation strategies, extensive research is pressing necessity.  
In Dolpo, many particulars stood out as worthy of deeper investigation. Trash is rampant 
throughout the Tarap Valley and the surrounding rivers — an investigation into the causes and 
possible waste management programs is needed. An investigation into human­snow leopard 
interactions, especially in the village of Dhoro, is needed to help both the snow leopards and the 
people of Dhoro. An interesting study could also be done on the Crystal Mountain School and 
the various impacts it is having on the Tarap Valley. A thorough investigation into the health 
effects of Chinese margarine tea versus di butter tea may also prove revealing. A study focused 
on the increases of avalanches in Dolpo is also important.  
In Mustang, more research needs to be conducted in the villages of Samjung and Gheya, 
the two villages most impacted by climate change in Mustang. A study focused on water 
availability might also reveal some important information. Further investigation into the 
physiological effects of bringing cars, electronics and other modern goods into Mustang for the 
first would also prove fascinating. There is growing Chinese involvement in the region, and 
although highly politicized, this is an area also in need of further investigation.  
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Interview Participants  
 
* ‘Agriculturalist’ is indicative of both pastoralism involving yaks, dzo, cows, horses, mules, 
goats and/or sheep, as well as the cultivation of food, which most Dolpo­pa and Lowa are 
involved in to varying degrees. 
* ‘Householder’ encompasses the multitude of chores required for maintaining a functional 
stone and mud house, which usually overlaps with Agriculturalist, and may include, but is not 
limited to, tasks such as firewood collection, animal feeding, water retrieval, weaving, fire 
stoking, meat drying, grass storing, po­cha mixing and meal preparation. 
 
Dolpo Informants 
 
Participant's name. Date of interview. Time of interview. Place of interview. Age of participant. 
Primary occupation of participant, secondary occupation of participant. Birthplace of 
participant. Language spoken in interview.  
 
1. Thukten. 14 April 2015. 5:30pm. Tibrakor. 33. Artist, Agriculturalist. Thakshi. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
2. Tsering Lhadol. 14 April 2015. 6:20pm. Tibrakor. 30. Agriculturalist, householder. Thakshi. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
3. Nyodup Dolma. 14 April 2015. 6:20pm. Tibrakor. 50. Agriculturalist, householder. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
4. Dawa Bhuti. 14 April 2015. 6:20pm. Tibrakor. 50. Agriculturalist, householder. Shemen. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
5. Kadar Binod Pandey. 15 April 2015. 2:15pm. Dunai. 43. Director, Crystal Mountain School. 
Kathmanu. English. 
 
6. Bimba Batur Barala. 16 April 2015. 3:45pm. Dunia. 52. Director, District Agricultural 
Development Office. Kathmandu. Nepali. 
 
7. Ang Bahadur Lama. 16 April 2015. 4:00pm. Dunai. 33. District 6 Director, High Mountain 
Agribusiness Livelihood and Himalayan Project. Phoksundo. English. 
 
8. Rishbhdeb Khanal. 16 April 2015. 4:20pm. Dunai. 45. District Forest Officer. Jajarkot. Nepali. 
 
9. Pasang Lhamo. 20 April 2015. 8:40am. Dho. 48. Agriculturalist, householder. Dho. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan. 
 
10. Pasang Lhamo. 20 April 2015. 8:45am. Dho. 48. Agriculturalist, householder. Thakshi. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
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11. Nyshar Sangmo. 20 April 2015. 9:45am. Dho. 48. Agriculturalist, householder. Tokyu. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
12. Chempel Pasang. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 34. Agriculturalist. Lang. Dolpo­pa dialect of 
Tibetan. 
 
13. Tsering Tenduk. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 48. Agriculturalist. Dho. Dolpo­pa dialect of 
Tibetan. 
 
14. Karwang Dorje. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 51. Amchi, Agriculturalist. Dhoro. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan. 
 
15. Dawa Gyaltsen. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 47. Amchi, Agriculturalist. Dhoro. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
16. Tsering Palmo. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 69. Agriculturalist, householder. Dho. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
17. Karma Tashi. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 64. Agriculturalist. Dho. Dolpo­pa dialect of 
Tibetan. 
 
18. Tsewang Tsering. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 84. Agriculturalist, householder. Dho. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
19. Nyishar Jangmo. 20 April 2015. 1:00pm. Dho. 49. Agriculturalist, householder. Dho. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
20. Namgyal. 21 April 2015. 9:00am. Tsukcho, Dho. 64. Agriculturalist. Tsukcho, Dho. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
21. Tsewang Bungyal. 21 April 2015. 10:00am. Tsukcho, Dho. 20. Bon monk in training in 
Kathmandu. Tsukcho, Dho. Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
22. Monlam Jama. 21 April 2015. 10:15am. Tsukcho, Dho. 43. Agriculturalist, householder. 
Shipdrok. Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
23. Nima Sangmo. 21 April 2015. 11:00am. Tsukcho, Dho. 45. Agriculturalist. Tsukcho, Dho. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
24. Penba Gyaltsen. 21 April 2015. 12:00pm. Dho (village wall­building project). 42. Business, 
Agriculturalist. Tsukcho, Dho. Dolpo­pa dialect of Tibetan. 
 
25. Sonam Dolma. 21 April 2015. 3:20pm. Dho. 20. Student. Thapcha, Dho. English. 
 
26. Tsering Wangmo. 21 April 2015. 3:40pm. Dho. 24. Nurse. Lunge, Dho. English. 
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27. Karwang Dorje Lama. 21 April 2015. 7:15pm. Dhoro. 42. Amchi. Dhoro. Dolpo­pa dialect of 
Tibetan.  
 
28. Tsering Yongzom. 22 April 2015. 9:00am. Dhoro. 47. Agriculturalist, householder. Dhoro. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
29. Punjuk Tsewang. 22 April 2015. 9:40am. Dhoro. 64. Agriculturalist, householder. Tokyu. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
30. Tsultrem Dyengyel. 22 April 2015. 12:00pm. Shipdrok. 49. Agriculturalist. Shipdrok. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
31. Lakpa Tsering. 22 April 2015. 12:00pm. Shipdrok. 52. Agriculturalist. Shipdrok. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
32. Karma Numbay. 22 April 2015. 12:00pm. Shipdrok. 59. Agriculturalist. Shipdrok. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
33. Tashi Gyurme. 22 April 2015. 12:00pm. Shipdrok. 29. Agriculturalist. Shipdrok. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
34. Sherap Sangmo. 22 April 2015. 12:00pm. Shipdrok. 51. Agriculturalist, householder. 
Shipdrok. Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
35. Tsering Sumduk. 23 April 2015. 9:15am. Tokyu. 51. Agriculturalist, householder. Tokyu. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
34. Tunden. 23 April 2015. 11:00am. Tokyu. 58. Agriculturalist. Lang. Dolpo­pa dialect of 
Tibetan.  
 
35. Guyawa Rimpoche. 23 April 2015. 11:15am. Tokyu. 54. Agriculturalist, musician. Tokyu. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
36. Sonam Chugyal. 23 April 2015. 1:00pm. Tokyu. 24. Agriculturalist. Tokyu. Dolpo­pa dialect 
of Tibetan.  
 
37. Lakpa Tsering. 23 April 2015. 1:00pm. Tokyu. 47. Agriculturalist. Tokyu. Dolpo­pa dialect 
of Tibetan.  
 
38. Phunthok Choephel. 23 April 2015. 1:20pm. Tokyu. 20. Agriculturalist. Tokyu. English.  
 
39. Phurwa Gyaltsen. 23 April 2015. 1:45pm. Tokyu. 24. Teacher at CMS, Agriculturalist. 
Tokyu. English.  
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40. Pasang Tsering. 23 April 2015. 3:00pm. Tokyu. 37. Business, Agriculturalist. Tokyu. 
Dolpo­pa dialect of Tibetan.  
 
41. Amchi Karma. 26 April 2015. 9:30am. CMS. 61. Amchi, Agriculturalist. Tokyu. Dolpo­pa 
dialect of Tibetan.  
 
42. Nyima Dhargey. 26 April 2015. 11:20am. CMS. 28. Teacher at CMS, Agriculturalist. Tokyu. 
English.  
 
43. Prashanna Pandey. 29 April 2015. 8:30pm. Dunai. 30. Project Manager for Nepal Climate 
Change Support Program, civil engineer. Kathmandu. English.  
 
Mustang Informants  
 
Participant's name (Nepali surname). Date of interview. Time of interview. Place of interview. 
Age of participant.  Primary occupation of participant, secondary occupation of participant. 
Language spoken in interview.  
 
1. Dikee Dolker (Gurung). 22 March 2015. 11:30am. Lo­Manthang. 30. Guesthouse manager, 
householder. English.  
 
2. Tsering Wangmo (Gurung). 22 March 2015. 1:00pm. Lo­Manthang. 52. Guesthouse assistant, 
householder. Lowa dialect of Tibetan.  
 
3. Pema Angyel. 22 March 2015. 1:30pm. Lo­Manthang. 30. ​Amchi​ (Tibetan doctor). English.  
 
4. Nima Lama. 22 March 2015. 1:45pm. Lo­Manthang. 48. Cook. Lowa dialect of Tibetan.  
 
5. Aanguuk (Gurung). 23 March 2015. 6:45pm. Lo­Manthang. 71. Agriculturalist. Lowa dialect 
of Tibetan.   
 
6. Tseten. 24 March 2015. 11:15am. Tingkhar. 78. Agriculturalist, former nomad. Lowa dialect 
of Tibetan. 
 
7. Mingur (Gurung). 24 March 2015. 11:45am. Tingkhar. 54. Agriculturalist. Lowa dialect of 
Tibetan.   
 
8. Karma Gonpo (Bista). 24 March 2015. 12:00pm. Tingkhar. 43. Veterinarian, ACAP secretary. 
Lowa dialect of Tibetan.   
 
9. Japyang Gyaltsen (Gurung). 24 March 2015. 8:00pm. Tingkhar. 57. Agriculturalist, animal 
breeder. Lowa dialect of Tibetan.   
 
10. Mo Lak Pa. 25 March 2015. 11:45am. Chungjung. 85. Former nomad. Lowa dialect of 
Tibetan.   
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11. Tamling (Gurung). 25 March 2015. 12:00pm. Chungjung. 56. Livestock Agriculturalist. 
Lowa dialect of Tibetan.   
 
12. Tashi (Gurung). 25 March 2015. 12:00pm. Chungjung. 42. householderer. Lowa dialect of 
Tibetan.   
 
13. Kunsang (Gurung). 25 March 2015. 12:30pm. Lomantang. 43. Agriculturalist. Lowa dialect 
of Tibetan.   
 
14. Chhyumi (Bista). 27 March 2015. 8:00am. Lo­Manthang. 32. Business person, 
householderer. English.   
 
15. Wangmo (Gurung). 27 March 2015. 8:00am. Lo­Manthang. 56. Agriculturalist, 
householderer. Lowa dialect of Tibetan.   
 
16. Karma Wangyal. 27 March 2015. 10:00am. Lo­Manthang. 54. Businessman, Agriculturalist. 
Lowa dialect of Tibetan.   
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